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 Portuguese Women's Access to Education
at the Turn of the Century:
































an  alarmed  tone  of  surprise  that  "girls  have  better  marks"  ("Raparigas  têm  notas  mais  altas").
Although the author of the article is careful in stating that the issue is not as polemical in Portugal as it
















that  women  are more  prone  than men  to  take  Humanities  rather  than  Scientific  and  technological
courses  (with  a  rate  of  77% of  females  enrolling  in Letters,  against  a  rate  of  27% of women who
enrolled in engineering sciences)[3], we can easily state  that  they are entering  to a  lesser or greater
extent, a wide range of professional areas, including those that have always resisted more consistently
the penetration of women, like engineering, law, medicine, just to name a few.
                       As we know,  these conquests have constituted a  long fight for women notably during the
nineteenth and the twentieth centuries on the grounds that to have more education, and a better one,
would open up more possibilities for women than  those  that were  traditionally assigned to  them;  in
other words, it would mean breaking the barriers of the private sphere to which women were confined.
In  that  sense,  it  is  striking  how  essential  the  fight  for women's  education  is  in  the  voice  of





social  role, once  the nature of  their  activities  as mothers  and, mostly,  as housewives  entails  a non­















in  the way  they pose  the question of  the precarious situation of women  in society and focus on  the
education of women as a central act of liberation. Their arguments are going to be repeated over and
over again by all those that subsequently tried to improve women's social status, by providing them a
better  and  fulfilling  education,  one  that  would  allow  women,  on  the  one  hand,  to  become  better
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is  thus  on  the  basis,  and  as  an  extension,  of  their  motherly  role,  that  is,  as  an  extension  of  their
domestic  activities,  that  middle  class  women  see  opening  up  before  them  the  access  to  a  certain
degree  of  education.  Conservative  as  they  are  in  the  way  women's  social  role  is  regarded,  most
conduct books to be read by middle and upper class girls consider that a certain level of education will
help  strengthen  the moral  force  of  women,  favouring,  in  that  sense,  a  better  performance  of  their
social roles as wives and mothers or daughters and sisters. In a French conduct book, which was still
being published in Portugal in 1934, we can read, for example:














their social role. For  the author of  the mentioned conduct book, as well as for all  those  that oppose
woman's emancipation, "Molière's 'bluestockings' are certainly unbearable and unattractive creatures"
(Ibid.: 62).
                       As has been  clearly  stated,  among others,  by Catherine Hall,  in  the  emerging urban and
industrialised  society  of  the  nineteenth  century,  the  separation  of  work  and  home  strengthens  the
social separation of spheres. Thus, by working at home, women were destined to be the supporters of
family  life,  creating  a  balance  in  a  social  system  that  provided men with  a whole  range  of  diverse
activities in industry, banking, cultural  institutions or political organisations (Hall, 1992: 75­93) [5].
The figure of the "angel in the house"[6] becomes, in the  words of the promoters of the ideology of












with  their  family  responsibilities.  Women,  as  mothers  and  therefore  educators  should,  then,  be
reduced to a situation of complete innocence, that is, ignorance, for the maintenance of innocence was
seen as the primal condition for the preservation of morality. This is a basic argument given against













conducted  at  home  under  the  supervision  of  governesses,  usually  of  French,  English  or  German
origin. Important as it was, the creation of this law does not, however, set the date of the opening of
any female secondary school (or liceu in Portuguese), once the first one was only set up in Lisbon in
1906.  Before  that,  an  establishment  of  general  and  professional  education  for  girls  was  set  up  in
Lisbon in 1885, which was called under  the name of  the Queen Maria Pia;  later on,  the school was
likened  to  the male  schools  by  a  document  issued  in  1890, which  allowed  the  girls  to  do  the  final
exams in the male institutions (cf. Barreira, 1991: 39­55).
                       As  it  is,  the  time was  ripe  for  the  debate  over women’s  education  and  the  creation  and
improvement  of  female  education was  indebted  to  the  fervour  of  such  prominent  defenders  of  the
cause  as  the  pedagogue  Maria  Amália  Vaz  de  Carvalho,  the  Republican  politician,  and  later  on






















of  the cause of female education,  it  is  far  from true  to say  that  they are all speaking from the same
point  of  view.  Both Ana  de  Castro  Osório  and Virgínia  de  Castro  e  Almeida  are  part  of  the  first
feminist movement that appears in Portugal in the beginning of the century, but it seems clear to me
that we need only read one or  two books by Maria Amália Vaz de Carvalho  to understand  that she
cannot be assessed as a feminist in the same way[9]. Speaking from within the ideology of separate







Vaz  de  Carvalho  from  the  more  radical  and  feminist  approach  we  can  find  in  the  volume  by  the
Republican  feminist Ana de Castro Osório. The  two authors  first mentioned, although advocating a
necessary  improvement  and  development  in  the  education  of  women,  never  question  the  clear































cause,  and  she  has  always  made  clear  that  she  was  not  favourable  to  any  form  of  political
emancipation for women; but she is a defender of the education for women and, as such, she points





and  women;  it  is    notwithstanding  clear  that  part  of  that  difference  implies,  for  the  author,  the
consistent reification of the ideology of separate spheres.
Another fallacy that recurs in Vaz de Carvalho's argument is the belief in the moral superiority
of  women.  This  belief  is,  in  my  view,  deeply  ingrained  in  the  dichotomy  reason/  emotion  as
associated respectively to man and woman. For this author, women are infinitely superior to men in
kindness,  generosity  and  morality;  therefore,  the  level  of  moral  decadence  that  affects  so  many
women can only be explained by a lack of education. These women are still very much the submissive














the  previous  author,  his  defence  of  women  is  made  from  inside  the  ideology  of  separate  spheres.
António da Costa's book has a much more general approach  to  the  issue, once he makes an overall
analysis of the situation of women in Portugal, both in a synchronic and in a diachronic perspective.
The book is divided in two parts. In the first one, the author writes about important historical figures
of  women  in  the  Portuguese  society,  from  the  middle  ages  to  the  nineteenth  century.  He  writes
particularly about Portuguese women writers  throughout  the  times, which makes of  this part of  the
volume a precious  'gynocritical' narrative  to be  taken  into account,  if we are  to study  the canonical
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variations  of  Portuguese  literature.  However,  the  book  must  always  be  read  in  the  light  of  the
dominant  ideology  of  the  nineteenth  century,  for  all  the  exaltation  of  womanhood  implies  the
idealisation of the feminine identity as it was understood by the ideology of the time.
                     The second part of the book, sub­titled "Woman in the present time" is an extensive essay
about  the  institutional  and  legal  changes  produced  in  the  last  years  of  the  nineteenth  century
concerning  the  social  stand  of  women.  Naturally,  all  progress  that  is  invoked  in  relation  to  the
situation  of  women  has  always  in mind  the  primal  and  natural  condition  of  women,  that  is,  their
condition of mothers and,  inherently, of wives. Thus, when D. António da Costa enhances the need
for  more  and  better  schools  for  women,  he  invokes  the  need  to  educate  women  professionally;
however, the professions that he finds relevant, or appropriate, for women are those that connect them
to  the  private  sphere. He  asks  for  schools  of  tailoring  and  needlework,  "maternal  schools",  special
schools  "to prepare housewives",  "schools  to  form housemaids", but  also,  schools of  arts  (painting,
sculpture,  photography,  engraving",  or  nursing  schools  and  an  innumerable  variety  of  professions
"which could fit the natural condition of the weak sex" (Costa, 1992: 360­63).
            Another interesting aspect of this book, which is also common to the one by Maria Amália





that would  prepare  them  for  the world  of work which  they were  bound  to  enter.  In  that  sense,  the
author  distinguishes  between  the  concepts  of  "instruction"  (a  "merely"  practical  education)  and
education, which is, contrarily to "instruction", founded in morality (Ibid.: 405­6). For this author, the




to  the  usefulness  of  further  studies  for women,  or  in women's  capacity  for  a  university  education.
Once again, the argument for this scepticism is given in name of "nature". It is of common knowledge
today  that many of  the arguments provided  in  favour of  the maintenance of women  in  their private





the political and scientific qualities,  the woman who  followed  these careers, would become masculine,
would have to harden her heart to oppose the hard heart of her adversary (...) (Ibid.: 419).
 
Obviously,  this kind of  argument becomes much more powerful  and  credible when coming  from a
defender  of  the  woman's  cause...  provided  it  takes  into  account  the  so­called  natural  differences
between man and woman.
Woman's cause is one of the great causes of the nineteenth century, like the cause of freedom in politics,













these  ideological  limits  is  the one by Ana de Castro Osório, Às Mulheres Portuguesas. On  the one
hand, because it was written by someone who belongs to a younger generation (Ana de Castro Osório
was born in 1872, whereas Maria Amália Vaz de Carvalho's date of birth is 1847), but also because it
was  written  by  someone  who  sees  herself  as  a  feminist,  the  founder  of  the  Portuguese  Women's
Republican  League  (Liga  Republicana  das  Mulheres  Portuguesas),  and  whose  writings  greatly
influenced  the making of  the Divorce Law of 1911. The great difference  in Ana de Castro Osório's
discourse  is  that  she  does  not  conceive  of woman  as  a  "second  sex",  to  use Simone  de Beauvoir's










pointed  out  by Maria  Regina  Tavares  da  Silva  in  relation  to  the  discourse  of  the  first  Portuguese





national  causes  of  shame;"  and  this  shame was  increased by  the  fact  that women were  those  "who
dreadfully rose the rates of illiteracy" (Osório, 1905: 50).
It  is,  then,  understandable  that,  contrarily  to what  happened  in  other  countries, where  the  fight  for
female  emancipation  is  centred  upon  the  question  of  the  acquisition  of  suffrage,  as  well  as  in  the













reason,  the  author  enhances  the  fact  that,  educated,  a woman  could  find  the means  to  increase  her
social autonomy; that is, educated, a woman would see opening up for her new careers and ways of
living,  different  from  those  assigned  to  her  by  the  ideology  of  separate  spheres.  In  that  sense,













we  are  not  really  that  far  from  the  reality  Ana  de  Castro  Osório  exposes  in  her  book  from  1905.
Women are still trying to get through an invisible “glass ceiling” that prevents them from reaching the




men.  The  examples  could  be  multiplied.  This  would,  however,  lead  us  to  another  debate  and  the
central purpose of this paper is to debate the issue of female education at the turn of the century.
To  finalise  in  a  positive  tone, we  can  hardly  say  that  things  have  not  changed,  because,  as










Barreira, Cecília Maria Gonçalves  (1991), Universos  femininos  em Portugal: Retrato  da  burguesa  em Lisboa,  1890­
1930, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa.














































[8]  The  documents  are:  "O  que  deve  ser  a  instrução  secundária  da  mulher?"  e  "Relatório  duma  visita  de  estudo  a
estabelecimentos de ensino profissional do sexo feminino, no estrangeiro" ("What should the secondary education of














[11] Once no  translation of  the  three books under  scrutiny here exists,  there was no choice but  to give you my own
translation of the extracts.
[12] In Feminismo em Portugal, Maria Regina Tavares da Silva studies the way feminism is defined by some of the first
Portuguese feminists and comments: "The terms could hardly be more emphatic, or idealistic. The ultimate goals of the
feminist aspirations, the end to which the changes their ideals propose are those of truth, justice, light, human right,
progress, the generous hope" (Silva, 1992: 21­2, my translation).
